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BazÝ BšÛŸrtlen (Rubus fruticosus L.) ‚eßitlerinin ‚i•ek Tozu CanlÝlÝk
DŸzeyleri ve †retim MiktarlarÝ ile Uygun ‚i•ek Tozu ‚imlendirme
OrtamÝnÝn SaptanmasÝ
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‚ukurova †niversitesi, Ziraat FakŸltesi, Bah•e Bitkileri BšlŸmŸ, 01330, Adana - T†RKÜYE
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…zet: Bu •alÝßma 1999 yÝlÝnda ‚.†. Ziraat FakŸltesi Bah•e Bitkileri BšlŸmŸne ait †zŸmsŸ Meyveler AraßtÝrma ve Uygulama alanÝnda
yŸrŸtŸlmŸßtŸr. Denemede materyal olarak Nessy, Chester Thornless, Oregon Thornless ve Jumbo bšÛŸrtlen •eßitlerine ait •i•ek
tozlarÝ kullanÝlmÝßtÝr. Bu •eßitlerde TTC ve FDA testleri yardÝmÝyla •i•ek tozu canlÝlÝk dŸzeyleri belirlenmißtir. Bunun yanÝnda •i•ek
tozu •imlenmesi Ÿzerine 50, 100, 200 ve 400 ppm dozlarÝnda Ca(NO3)2, MgSO4, KNO3 ve H3BO3ÕŸn etkisi incelenmißtir.
‚eßitlerin •i•ek tozu canlÝlÝk dŸzeyleri TTC testinde % 79.75 (Oregon Thornless) ile % 91.94 (Chester Thornless), FDA testinde ise
% 82.17 (Oregon Thornless) ile % 93.15 (Chester Thornless) arasÝnda deÛißim gšstermißtir. Mineral maddelerin •imlenme Ÿzerine
etkileri ise •eßitlere ve dozlara gšre farklÝ bulunmußtur.
Anahtar SšzcŸkler: BšÛŸrtlen, •i•ek tozu, TTC, FDA, •i•ek tozu •imlenmesi

Determination of the Viability and Production of Pollen and Suitable Pollen Germination Medium in Some Blackberry (Rubus fruticosus L.) Cultivars
Abstract: This research was conducted in the Small Fruits Implementation Area belonging to ‚ukurova University Agricultural
Faculty Horticultural Department during the 1999 vegetation period. Nessy, Chester Thornless, Oregon Thornless and Jumbo
blackberry cvs. were used. Pollen viability levels in these cultivars were determined by using TTC and FDA staining tests. In addition,
the effects of 50, 100, 200 and 400 ppm concentrations of Ca(NO3)2, MgSO4, KNO3 and H3BO3 on pollen germination were
investigated.
Pollen viability levels varied from 79.75 % (Oregon Thornless) to 91.94 % (Chester Thornless) in TTC, and 82.17 % (Oregon
Thornless) to 93.15 % (Chester Thornless) in FDA. The effects of minerals on pollen germination were found to vary according to
cultivars and doses.
Key Words: Blackberry, pollen, TTC, FDA, pollen germination

Giriß
†lkemizde son yÝllarda giderek šnem kazanan •ilek
tarÝmÝnÝn dÝßÝnda diÛer ŸzŸmsŸ meyvelerin (ahududu,
bšÛŸrtlen, frenkŸzŸmŸÉv.b.) yetißtiriciliÛi olduk•a
sÝnÝrlÝdÝr. Ancak son birka• yÝlda •ilek dÝßÝndaki diÛer
ŸzŸmsŸ meyvelerden šzellikle ahududu ile yeni plantasyonlar kurulmakta ve yetißtiriciliÛi giderek yaygÝnlaßmaktadÝr. Bu kapsamda yeni •eßitlerle adaptasyon •alÝßmalarÝ
ve seleksiyon Ýslah projeleri yŸrŸtŸlmektedir. Bu
meyvelerin Ÿretiminin hemen hemen tamamÝ endŸstriye
(re•el, dondurma, derin dondurulmuß gÝda ..v.b.) ißlenmektedir.

Her yÝl dŸzenli ŸrŸn vermeleri ve bakÝmlarÝnÝn kolay
olmasÝ nedeniyle pratik yetißtiricilikte tarÝmsal ißletmelerin
deÛerli birer tamamlayÝcÝ bitkileridir. …zellikle aile ißletmelerinde kadÝn ve •ocuk ißgŸ•lerinin deÛerlendirilmesi
a•ÝsÝndan ideal bitkilerdir (1).
BšÛŸrtlen; Rosales takÝmÝnÝn, Rosaceae familyasÝnÝn,
Rosoideae alt familyasÝnÝn, Rubus cinsine girmekte ve
Rubus cinsi de Ideabatus ve Eubatus olmak Ÿzere 2 alt
cinse ayrÝlmaktadÝr. Rubus furuticosus L. yani bšÛŸrtlen,
Eubatus alt cinsi i•erisinde incelenmektedir (2).
BšÛŸrtlen •i•ekleri iki yaßlÝ dallarÝn yan sŸrgŸnleri
Ÿzerinde ve genellikle nisan-mayÝs aylarÝnda a•maktadÝr.
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‚i•ekleri 5Õli dŸzende olup (S5P5A∞G∞) •anak yapraklarÝ
birleßerek tek bir kaliks olußturmußtur. BšÛŸrtlenlerde
tozlanma arÝlar ile olmaktadÝr. Ancak tozlanma zamanÝ
ger•ekleßen sŸrekli yaÛmurlar ve sisler, arÝ faaliyetini ve
dolayÝsÝyla tozlanma olayÝnÝ bŸyŸk šl•Ÿde engellemektedir
(2).
Genetik yapÝlarÝ poliploid karakterde olan bšÛŸrtlenlerde dšlenme olayÝ diÛer bitkilerdeki kadar kolay olmamaktadÝr. Dšllenme olayÝnÝ; cansÝz ve anormal •i•ek tozu
olußumu, •i•ek tozu •imlenme yeteneklerinin dŸßŸk
olmasÝ, •i•ek tozu •im borusu uzamasÝnÝn uzun zaman
almasÝ ve poliploidi nedeniyle eßey hŸcrelerinin olußumunda mayoz bšlŸnme aßamasÝnda aksaklÝklar olmasÝ gibi
sorunlar engellemektedir. Bunun yanÝnda bir•ok
bšÛŸrtlen •eßidi apomiksise eÛilim gšstermektedir.
"Theodor Reimers" ve "Thornless Evergreen" gibi
•eßitlerde ise fakŸltatif pseudogami gšrŸlmektedir (1, 2).
Bu •alÝßmada denemeye alÝnan 4 bšÛŸrtlen •eßidinin
•i•ek tozu canlÝlÝk dŸzeyleri belirlenmiß ve ayrÝca in vitro
koßullarda en iyi •i•ek tozu •imlendirme ortamÝ bulunmaya •alÝßÝlmÝßtÝr.

Materyal ve Metot
AraßtÝrma, 1999 vegetasyon periyodunda ‚ukurova
†niversitesi Ziraat FakŸltesi Bah•e Bitkileri BšlŸmŸne ait
AraßtÝrma ve Uygulama alanÝnda bulunan bšÛŸrtlen adaptasyon parselinde yŸrŸtŸlmŸßtŸr. Denemede materyal
olarak Nessy, Chester Thornless, Oregon Thornless ve
Jumbo bšÛŸrtlen •eßitlerine ait •i•ek tozlarÝ kullanÝlmÝßtÝr.
Tozlanma olayÝnda baßarÝ bŸyŸk šl•Ÿde •i•ek tozu
canlÝlÝÛÝna ve •imlenme gŸcŸne baÛlÝdÝr. ‚eßitlere ait •i•ek
tozlarÝnÝn canlÝlÝÛÝnÝn šl•Ÿlmesi amacÝ ile 2,3,5 Triphenyl
Tetrazolium Chloride (TTC) ve Fluorescein diacetat (FDA)
canlÝlÝk testleri yapÝlmÝßtÝr (3, 4). Mikroskop incelemesi
sÝrasÝnda, her lam Ÿzerine bir damlalÝk yardÝmÝyla FDA ve
TTC damlatÝlmÝß ve bunlarÝn Ÿzerine samur fÝr•a
yardÝmÝyla •i•ek tozu ekimi yapÝlarak bir lamelle
kapatÝlmÝßtÝr. ‚i•ek tozu ekiminden yaklaßÝk 2-3 saat
sonra gšzleme baßlanmÝß, her •eßitten 1 lam ve her lamda
da 4 alan tekrarlamasÝ yapÝlmÝßtÝr. ‚i•ek tozlarÝnÝn boyanmasÝndan yararlanÝlarak yapÝlan TTC testinde sayÝmlar ÝßÝk
mikroskobunda yapÝlmÝß, kÝrmÝzÝya boyananlar canlÝ ve
boyanmayanlar ise cansÝz olarak sÝnÝflandÝrÝlmÝßtÝr (5).
CanlÝ •i•ek tozlarÝnÝn flor ÝßÝma šzelliÛinden yararlanÝlarak
yapÝlan FDA testinde ise floresans mikroskoptaki
sayÝmlarda, parlak yeßil gšrŸnen •i•ek tozlarÝ canlÝ, mat
olanlar ise cansÝz olarak deÛerlendirilmißtir (5).
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‚i•ek tozu •imlendirme testlerinde Petride Agar yšntemi ve šn denemelerde % 0.5 ve % 1 agar ortamÝna
eklenen % 0, 5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 ve 25 sakkaroz
konsantrasyonlarÝ kullanÝlmÝßtÝr. KullanÝlan bu farklÝ
ortamlar arasÝnda % 0.5 agar + % 17.5 sakkaroz ortamÝ,
šn denemeye alÝnan diÛer ortamlardan daha baßarÝlÝ
sonu•lar vermißtir. Bu ortamÝn belirlenmesinin ardÝndan
denemeye alÝnan •eßitlerin •imlenme dŸzeylerini
arttÝrabilmek amacÝyla 50, 100, 200 ve 400 ppm
dozlarÝnda Ca(NO3)2, KNO3, H3BO33 ve MgSO4 aynÝ ortama ayrÝ ayrÝ eklenmißtir. HazÝrlanan bu ortamlar 25¡CÕde
etŸv i•erisine yerleßtirilerek •imlenme i•in gerekli olan
sabit sÝcaklÝk saÛlanmÝßtÝr. Her •eßitten her ortam i•in 2
petri kabÝ hazÝrlanmÝß ve her petride tesadŸfi olarak
se•ilen 4 alanda sayÝm yapÝlarak •i•ek tozu •imlenme
yŸzdeleri belirlenmißtir.
Denemeye alÝnan bšÛŸrtlen •eßitlerine ait •i•eklerde,
•i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝnÝn saptanmasÝ amacÝyla
"Hemasitometrik Yšntem" kullanÝlmÝßtÝr (6). Bu metotla
bir anterdeki ve bir •i•ekteki ortalama •i•ek tozu sayÝlarÝ
yanÝnda iyi gelißmeyen yani morfolojik olarak anormal
yapÝlÝ •i•ek tozlarÝnÝn oranÝ da belirlenebilmektedir. Bu tip
morfolojik homojen olmayan •i•ek tozlarÝ sayÝlarak, bunlarÝn tŸm •i•ek tozlarÝ i•erisindeki yŸzdesi belirlenmißtir.
Bu oran 100Õden •ÝkartÝlarak elde edilen deÛer, •i•ek
tozlarÝnÝn "morfolojik homojenlik yŸzdesi" olarak ifade
edilmißtir.

AraßtÝrma BulgularÝ ve TartÝßma
Denemeye alÝnan 4 bšÛŸrtlen (Nessy, Chester Thornless, Oregon Thornless ve Jumbo) •eßidine ait •i•ek
tozlarÝnÝn in vitro koßullarda TTC ve FDA testleri ile belirlenen •i•ek tozu canlÝlÝk dŸzeyleri Þekil 1Õde verilmißtir.
Gerek TTC ve gerekse de FDA testi sonu•larÝna gšre denemeye alÝnan •eßitlerin tamamÝ olduk•a yŸksek sayÝlabilecek canlÝlÝk dŸzeylerine sahip olmußlardÝr. Þekil 1Õin incelenmesinden de gšrŸlebileceÛi gibi her iki canlÝlÝk testinde
de en yŸksek deÛerler Chester Thornless •eßidinden (TTC:
% 91.94 ve FDA: % 93.15) elde edilmiß, bunu yakÝn
deÛerlerle Nessy (TTC: % 88.12 ve FDA: % 91.93) ve
Jumbo (TTC: % 80.05 ve FDA: % 85.85) •eßitleri izlemißtir. Bu a•Ýdan en olumsuz sonu•lar % 79.75 (TTC) ve
% 82.17 (FDA) dŸzeyindeki canlÝlÝk deÛerleri ile Oregon
Thornless •eßidinde saptanmÝßtÝr.
Her iki testten elde edilen sonu•lar genel olarak incelendiÛinde •eßitlerin tamamÝnda FDA testinden elde edilen
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Þekil 1.

(%)
TTC

FDA

Denemeye
alÝnan
bšÛŸrtlen
•eßitlerine ait •i•ek tozlarÝnÝn
canlÝlÝk dŸzeyleri.

100
80
60
40
20
0
TTC
FDA

Nessy
88,12
91,93

Che ster Th.
91,94
93,15

Oregon Th.
79,75
82,17

J umbo
80,05
85,85

deÛerlerin TTC testine gšre daha yŸksek olduÛu, fakat
•eßitler bazÝnda her iki testten de birbirine paralel
sonu•larÝn alÝndÝÛÝ gšrŸlmektedir. ‚eßitlerin tamamÝ
yeterli dŸzeyde •i•ek tozu canlÝlÝk deÛerleri ortaya
koymußlardÝr.

gšrmektedir. ‚i•ek tozu •imlendirme ortamlarÝna eklenen
borik asit, kalsiyum nitrat, potasyum nitrat, magnezyum
sŸlfat, gibberellik asit gibi bazÝ mineral ve bŸyŸmeyi
dŸzenleyici maddeler •imlenme dŸzeylerini arttÝrarak •im
borusu gelißimlerini hÝzlandÝrmaktadÝrlar (7).

AraßtÝrmada šn denemeler sonucunda tŸm •eßitler i•in
% 0.5 agar + % 17.5 sakkaroz ortamÝnÝn en iyi sonu•larÝ
verdiÛi belirlenmißtir. Bu ortamda •eßitlerin •i•ek tozu
•imlenme dŸzeyleri % 52.55 (Oregon Thornless) ile %
69.63 (Chester Thornless) arasÝnda deÛißim gšstermiß,
diÛer •eßitler % 61.54 (Jumbo) ve % 67.14 (Nessy)
oranÝndaki •imlenme dŸzeyleri ile bu iki •eßit arasÝnda yer
almÝßlardÝr.

Denemede yukarÝda herhangi bir kimyasal madde
eklenmeden elde edilen •imlenme dŸzeylerini
arttÝrabilmek amacÝyla, yapÝlan bir•ok •alÝßmada (5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14) •i•ek tozu •imlenmesi Ÿzerindeki
etkinlikleri ortaya konulan Ca(NO3)2, KNO3, MgSO4 ve
H3BO3; 50, 100, 200 ve 400 ppm dozlarÝnda •imlendirme ortamÝna eklenmißtir. Denemeye alÝnan •eßitlerin
•i•ek tozu •imlendirme ortamÝna eklenen bu mineral maddelere karßÝ tepkisi birbirinden farklÝ olmußtur.

Olgun bir •i•ek tozu, aynÝ tohumlarda olduÛu gibi
bŸnyesinde besin maddesi depo etmekte ve bu besin maddesi gerek in vitro, gerekse in vivo koßullarda •i•ek
tozlarÝnÝn •imlenmesi i•in kullanÝlmaktadÝr. Ancak •i•ek
tozunun bŸnyesinde bulunan besin maddeleri, •im borularÝnÝn tohum taslaklarÝna ulaßmasÝ i•in •oÛu zaman yeterli olmamaktadÝr. Bu nedenle •im borularÝnÝn belli bir
aßamadan sonraki gelißimi, dißicik borusu i•erisindeki
besin maddelerinin kullanÝlmasÝ yoluyla ger•ekleßmektedir. Bu maddelerden en šnemlisi ise sakkarozdur.
Sakkarozun in vitro koßullarda •imlenme ve •im borusu
gelißimi Ÿzerine etkisi iki yšnlŸ olmaktadÝr. Sakkaroz bir
yandan •i•ek tozlarÝnÝn osmotik basÝncÝnÝ regŸle ederken,
šte yandan •i•ek tozlarÝ i•in besin maddesi gšrevi

Nessy bšÛŸrtlen •eßidinde Ca(NO3)2Õnin tŸm dozlarÝ
kontrole gšre daha dŸßŸk (Kontrol: % 67.14, 50 ppm:
% 66.16, 100 ppm: % 61.45, 200 ppm: % 48.41 ve
400 ppm: % 48.04) •i•ek tozu •imlenme dŸzeylerinin
elde edilmesine neden olmuß ve giderek artan kalsiyum
nitrat dozlarÝ •imlenme dŸzeyini de azaltmÝßtÝr. Benzer
sonu•lar MgSO4 i•in de elde edilmiß ve ortama eklenen
tŸm dozlarda kontrole gšre daha dŸßŸk •imlenme dŸzeyleri belirlenmißtir. 50 ppm MgSO4 ortamÝnda •imlenme
dŸzeyi % 66.24 olarak ger•ekleßirken, 400 ppm
MgSO4Õde bu oran % 52.25 olmußtur (Þekil 2). Ca(NO3)2
ve MgSO4Õden farklÝ olarak KNO3 ve H3BO3ÕŸn tŸm
dozlarÝnda daha yŸksek •imlenme dŸzeyleri saptanmÝßtÝr.
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Þekil 2.

(%)
Ca(NO3)2

NESSY

KNO3

Mg SO 4

H3BO3

Nessy bšÛŸrtlen •eßidine ait •i•ek
tozlarÝnÝn •imlenme dŸzeyleri.

100
80
60
40
20
0
Ca(NO3)2
KNO3
MgSO4
H3BO3

0 ppm
67,14
67,14
67,14
67,14

50 ppm
66,16
70,24
66,24
68,01

100 ppm
61,45
72,25
65,65
70,75

200 ppm
48,41
77,15
60,33
69,54

400 ppm
48,04
68,88
52,25
68,33

Buna gšre en yŸksek deÛerler KNO3 i•in 200 ppm (%
77.15), H3BO3 i•in ise 100 ppm (% 70.75) dozunda
belirlenmißtir. AynÝ mineral maddeler i•in en dŸßŸk
deÛerler % 68.88 ve % 68.01 ile sÝrasÝyla 400 ppm
KNO3 ve 50 ppm H3BO3 konsantrasyonlarÝndan elde edilmißtir (Þekil 2).
Chester Thornless •eßidinde de •i•ek tozlarÝnÝn ortamdaki Ca(NO3)2Õye olan tepkisi benzer olmuß ve artan
kalsiyum nitrat dozlarÝ •i•ek tozu •imlenme dŸzeyini de
azaltmÝßtÝr (Kontrol: % 69.63, 50 ppm: % 65.12, 100
ppm: % 60.89, 200 ppm: % 57.55 ve 400 ppm: %
51.82). ‚imlendirme ortamÝna eklenen diÛer mineral
maddeler ise dŸzeyi dozlara gšre deÛißmek Ÿzere •imlen-

meye olumlu etki yapmÝßtÝr. En uygun dozlar KNO3 ve
H3BO3 i•in 400 ppm (sÝrasÝyla % 78.89 ve % 78.75) ve
MgSO4 i•in 200 ppm (% 70.01) olarak saptanmÝßtÝr
(Þekil 3).
Oregon Thornless •eßidi gerek canlÝlÝk gerekse de •imlendirme testlerinde diÛer •eßitlere gšre daha dŸßŸk
deÛerler ortaya koymußtur. DiÛer •eßitlerden farklÝ olarak
Oregon Thornless •eßidinde Ca(NO3)2Õnin 50, 100 ve 200
ppmÕlik dozlarÝ % 55.75, % 60.88 ve % 56.51 ile kontrole (% 52.55) gšre daha yŸksek •imlenme oranlarÝ
ortaya koymußlardÝr. KNO3 i•in 50 ppmÕlik doz (%
68.74) olumlu bulunurken, MgSO4 ve H3BO3Õin artan
dozlarÝna baÛlÝ olarak •imlenme dŸzeyleri de artmÝßtÝr.

Þekil 3.

(%)
CHESTER
THORNLESS

Ca(NO3)2

KNO3

100
80
60
40
20
0
Ca(NO3 ) 2

0 ppm
69,63

50 ppm
6 5,12

100 pp m
6 0, 89

20 0 ppm
57,55

40 0 ppm
5 1,82

KNO 3
M gS O4
H3 BO 3

69,63
69,63
69,63

7 1,73
6 9,01
7 1,14

7 4, 55
6 9, 58
7 5, 29

75,75
70,01
76,14

7 8,89
6 9,05
7 8,75
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Mg SO 4

H3BO 3

Chester Thornless bšÛŸrtlen
•eßidine ait •i•ek tozlarÝnÝn •imlenme dŸzeyleri.

N. T†REMÜÞ, K. DERÜN

400 pm MgSO4 (% 63.66) ve 200 ppm H3BO3 (% 67.48)
ortamÝnda •imlendirilen •i•ek tozlarÝndan daha olumlu
sonu•lar elde edilmißtir (Þekil 4).
Jumbo bšÛŸrtlen •eßdinde •imlendirme ortamÝna
eklenen Ca(NO3)2 •imlenme dŸzeylerini Nessy ve Chester
Thornless •eßitlerinde olduÛu gibi kontrole gšre olumsuz
yšnde etkilemißtir. Kontrolde •imlenme dŸzeyi % 61.54
olarak belirlenirken bu oran 400 ppm Ca(NO3)2Õde %
48.75 olarak ger•ekleßmißtir. KNO3, MgSO4 ve H3BO3 i•in
en olumlu konsantrasyonlar sÝrasÝyla 100 ppm (%
74.48), 50 ppm (% 64.11) ve 200 ppm (% 78.11)
olarak belirlenmißtir (Þekil 5).

Sonu• olarak Þekil 2, 3, 4 ve 5Õe genel olarak
bakÝldÝÛÝnda mineral maddelerin •imlenme Ÿzerine olan
etkileri ve konsantrasyonlarÝ birbirinden farklÝ
bulunmußtur. En uygun •imlendirme ortamlarÝ Nessy i•in
% 0.5 agar + % 17.5 sakkaroz + 200 ppm KNO3 (%
77.15), Chester Thornless i•in % 0.5 agar + % 17.5
sakkaroz + 400 ppm KNO3 (% 78.89), Oregon Thornless
i•in % 0.5 agar + % 17.5 sakkaroz + 50 ppm KNO3 (%
68.74) ve Jumbo i•in ise % 0.5 agar + % 17.5 sakkaroz
+ 200 ppm H3BO3 (% 78.11) olarak saptanmÝßtÝr. Buna
gšre KNO3 genelde •eßitlerin tamamÝnda •i•ek tozu •imlenmesi Ÿzerine olumlu etki yapmÝßtÝr.

(%)
OREGON
THORNLESS

C a(NO3)2

KNO3

M gS O4

Þekil 4.

Oregon
Thornless
bšÛŸrtlen
•eßidine ait •i•ek tozlarÝnÝn •imlenme dŸzeyleri.

Þekil 5.

Jumbo bšÛŸrtlen •eßidine ait •i•ek
tozlarÝnÝn •imlenme dŸzeyleri.

H3B O3

100
80
60
40
20
0
Ca(NO3)2

0 ppm
52,55

50 ppm
55,75

10 0 pp m
6 0,88

200 ppm
56,51

40 0 ppm
4 5,24

KNO3

52,55

68,74

5 3,22

50,14

5 0,01

MgS O4
H3B O3

52,55
52,55

53,45
54,78

5 8,61
5 5,69

60,09
67,48

6 3,66
5 8,33

(%)
JUMBO

Ca (NO 3)2

KNO 3

MgSO 4

H3BO 3

100
80
60
40
20
0
Ca (NO 3)2

0 ppm
61,54

50 ppm
61,05

100 ppm
50,55

200 ppm
50,06

400 ppm
48,75
65,45

KNO 3

61,54

68,66

74,48

70,75

MgSO 4

61,54

64,11

62,05

60,25

60,51

H3BO 3

61,54

65,17

71,75

78,11

70,14
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BazÝ BšÛŸrtlen (Rubus fruticosus L.) ‚eßitlerinin ‚i•ek Tozu CanlÝlÝk DŸzeyleri ve †retim
MiktarlarÝ ile Uygun ‚i•ek Tozu ‚imlendirme ortamÝnÝn SaptanmasÝ

Denemeye alÝnan bšÛŸrtlen •eßitlerine ait •i•ek tozu
Ÿretim miktarlarÝ ve morfolojik homojen •i•ek tozu oranlarÝ Tablo 1Õde verilmißtir. ‚eßitlerin bir •i•ekte bulundurduklarÝ anter sayÝsÝ 55.5 adet / •i•ek (Oregon Thornless)
ile 79.0 adet / •i•ek (Chester Thornless) arasÝnda deÛißim
gšstermißtir. ‚eßitlerin bir anterde Ÿrettikleri •i•ek tozu
sayÝsÝ en yŸksek Nessy (298.5 adet / anter) •eßidinde
bulunurken, bunu 250.8 adet / anter ve 201.3 adet /
anter ile sÝrasÝyla Chester Thornless ve Jumbo •eßitleri
izlemißtir. Oregon Thornless •eßidi (121.6 adet / anter)
ise bu a•Ýdan en dŸßŸk deÛerleri vermißtir. Denemede yer
alan •eßitlerin bir •i•ekte Ÿrettikleri •i•ek tozu sayÝlarÝ
20507.0 adet / •i•ek (Nessy) ile 6748.8 adet / •i•ek (Oregon Thornless) arasÝnda deÛißmißtir. Oregon Thornless

‚eßitler

Nessy
Chester Th.
Oregon Th.
Jumbo
D%5

•eßidinde bu a•Ýdan daha dŸßŸk deÛerler elde edilmesi, bu
•eßide ait •i•eklerde •i•ek tablasÝna yakÝn olan sÝradaki
anterlerde gelißme bozuklarÝnÝn olmasÝndan kaynaklanmaktadÝr.
Bir •eßide ait •i•ek tozu Ÿretim miktarÝ yanÝnda morfolojik olarak •eßide šzgŸ irilik ve ßekilde bulunan saÛlÝklÝ
•i•ek tozlarÝnÝn oranÝnÝn yŸksek olmasÝ da yetißtiricilikte
bŸyŸk šnem taßÝmaktadÝr. En yŸksek morfolojik homojen
•i•ek tozu oranÝ % 77.1 ile Chester Thornless •eßidinde
belirlenmiß bunu yakÝn deÛerlerle Nessy (% 74.2) ve Oregon Thornless (% 69.8) •eßitleri izlemißtir (Tablo 1). Bu
a•Ýdan en olumsuz sonu•lar yine Oregon Thornless (%
56.4) •eßidinde saptanmÝßtÝr.

Ort. Anter /
‚i•ek (adet)

‚i•ek Tozu /
Anter (adet)

‚i•ek Tozu /
‚i•ek (adet)

Morfolojik
Homojenlik (%)

68.7 c
79.0 a
55.5 d
70.5 b
3.56

298.5 a
250.8 b
121.6 d
201.3 c
28.36

20507.0 a
19813.2 a
6748.8 c
14191.7 b
1001.31

74.2 a
77.1 a
56.4 c
69.8 b
4.01

Tablo 1.

Denemeye
alÝnan
bšÛŸrtlen
•eßitlerine ait bir •i•ekteki ortalama
anter sayÝsÝ, anter ve •i•ek baßÝna
•i•ek tozu sayÝsÝ ile morfolojik
homojen •i•ek tozu oranlarÝ.
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